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Music Fascism Classical music Donald Trump Wagner
As the above litany of references makes clear, such all­encompassing fascistic interpretations of this
opera are problematic, as the most intelligent recent commentator on music in fascist Italy, Ben
Earle, has shown.
And all of this ignores the fact that Trump only appropriates one brief aria from this opera, and
another from the earlier Gianni Schicci. Ironically, both are actually relatively conventional compared
to other examples of Puccini’s volatile music. Notwithstanding their obvious passionate and
sensuous qualities, the vocal writing is generally much smoother and steadier than in other more
hysterical numbers or other musical passages. To read fascist implications into these arias on the
basis of the rest of the operas makes little sense when there is a high likelihood that neither Trump nor
his supporters will be aware of them in any case.
Research into the relationship between a long tradition of Western art, music (and for that matter,
popular and non­Western musics) and fascism is vital, though far from easy. Scholars have looked in
the context of fascism at musical biography, work, reception, instrumentalisation, institutions, music
teaching, journalism and scholarship with subtlety and nuance. Most cogently argue that the
relationship between these things and their social context is complex and multifaceted.
There may indeed be fascist dimensions to Wagner, Trump’s music preferences, or even the 1990
World Cup (where Nessun dorma also played a central role), but it requires a good deal of rigorous
investigation to demonstrate this. As such, to condemn Nessun dorma on such flimsy grounds is a
lazy approach to investigation of the disturbing Trump phenomenon.
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